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ABSTRAKT
Ky studim synon të hedhë dritë mbi aftësinë që ka mesazhi i Bashkimit Europian në
ndryshimin e qëndrimit të njerëzve ndaj të drejtave të grave. Literatura mbizotëruese në këtë
temë tregon se qytetarët në vendet e Bashkimit Europian njerëzit i kushtojnë pak vëmendje
mesazhit të BE-së dhe se ata i krijojnë qëndrimet e tyre për çështjet politike që shqetësojnë
vendet e tyre bazuar mbi qëndrimet e partive të tyre dhe qasjeve ideologjike përkatëse.
Megjithatë ka fare pak kërkim në këtë fushë kur vjen fjala tek vendet që ende nuk janë
antarësuar në BE por që e aspirojnë këtë antarësim. Ne argumentojmë se asimetria e fuqisë
mes BE-së dhe vendeve që duan të antarësohen në të bën që mesazhi i BE-së të ndikojë
ndjeshëm në ndryshimin e qëndrimit të njerëzve ndaj të drejtave të grave. Ne e testojmë
argumentin tonë me të dhëna nga një kampion probabiliteti të mbledhura nga një sondazh
eksperimental në Shqipëri në verën e vitit 2015.
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1

HYRJE

Me kalimin nga socializmi në demokratizimim qysh prej fillimit të viteve 1990, çështja e të
drejtave të grave ka dalë në një perspektivë të re në Shqipëri. Kapërcimi i kufizimit
tradicional të grave në shoqërinë shqiptare është vënë në fokus të përpjekjeve të shoqërisë
dhe partnerëve të saj ndërkombëtarë. E megjithatë përparimi është më i ngadaltë nga sa do të
donin partnerët ndërkombëtarë të vendit. Studim të deritanishme vërejnë se ndonëse
Shqipëria ka aprovuar dhe zbaton legjislacion bashkëkohor përsa i përket mbrojtjes së të
drejtave të njeriut, përfshi të drejtat e grave, ajo ende mbetet mbrapa në indekset
ndërkombëtare që vlerësojnë liritë dhe të drejtat e njeriut (Peshkopia 2014). Për më tepër
ndihma që Bashkimi Europian (BE) ka dhënë në këtë drejtim ka qenë e papërfillshme dhe
pyetja vazhdon të mbetet nëse BE-ja mundet të ndikojë vetë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë
ndryshimin social në vendet që duan të antarësohen. Literatuara ekzistuese ndaj qëndrimeve
të popullit ndaj vendeve që janë antare apo që synojnë të jenë pjesë e Bashkimit Europian,
argumenton se njerëzit ndikohen dhe ndërrojnë opinionet e tyre duke u bazuar gjithmonë
politikave të brendëshme (de Vreese et al., 2006; Follesdal and Hix, 2006; Hix and Marsh,
2007, 2011; Hobolt et al., 2013; Hobolt and Tilley, 2014; Weber, 2011; Follesdal and Hix,
2006). Por vetëm së fundmi ne kemi një pamje paraprake mbi ndikimin e mesazhit të BE-së
në vendet që duan të antarësohen, duke na treguar se njerëzit në këto vende janë më të
ndjeshëm ndaj mesazhit të BE-se se sa mendohej më parë (Page 2017).
Studimi i Pejxhit merret me dy raste, atë të drejtave te grave dhe për mbrojtjen e
homoseksualëve në vendin e punës. Bazuar mbi një sondazh eksperimental në Bosnje dhe
Hercegovinë, Pejxhi gjeti se ata të të intervistuar të cilëve intervistuesi iu kujtonte se barazia
në pagë mes grave dhe burrave si edhe mbrojtja e homoseksualëve në vendin e punës ishin
norma të Bashkimit Europian prireshin të jepnin përgjigje më mbështetëse ndaj këtyre të
drejtave krahasuar me ata intervistues të cilët nuk e merrnin këtë trajtim (Page2017). Çështja
mbetet nëse studimi i Pejxhit mund të përgjithësohet në vende të tjerë në situate të ngjashme.
A do të ketë ndikim mesazhi i BE-së në mbrojtje të të drejtave të grave edhe në vende të
tjerë?
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Me qëllim që t’i përgjigjemi kësaj pyetje ne e zhvendosim studimin tonë në Shqipëri, ku një
mjedis social konservator i pa mësuar me politika agresive liberale në mbrojtje të të drejtat e
grave mund të rezistojë duke e quajtur si një mesazh pak a shumë të papranueshëm. Kjo
sjellje mund të ishte ndoshta edhe më e spikatur në persona të brezave të vjetër të cilat kanë
jetuar në komunizëm dhe ndoshtaj tregojnë sjellje rezistuese ndaj normave bashkëkohore të
të drejtave të grave. E megjithatë ne argumentojmë se mesazhi i BE-së për të drejtave të grave
pritet të sjellë ndryshim të sjelljes së njerëzve ndaj kësaj çështjeje edhe në Shqipëri. Duke
qenë se BE-ja perceptohet në Shqipëri si një projekt suksseshëm dhe afatgjatë stabilititeti
(Hix 1999; Gabel 1998), pritet që njerëzit në vendet që duan të antarësohen në BE të priren
drejt zbatimit sa më të përpiktë të propozimeve të saj me shpresë se edhe vendet e tyre do të
mund të arrijnë të njejtin nivel begatie e stabiliteti.
Përgjigja e kësaj pyetje kërkimore bëhet e rëndësishme në kushtet kur vendet e Europës
Juglindore janë duke zbatuar reforma institucionale dhe shoqërore për të përmbushur kriteret
për antarësim në BE. Së dyti, gjetjet tona do të ndihmonin në rishikimin e literaturës të
deritashme për mesazhin e BE-së për mbrojtjen e të drejtave të grave në veçanti si dhe të
drejtave të njeriut në përgjësi, duke na informuar se vëmendja dhe përgjigja e njerëzve ndaj
mesazhit të BE-së në vendet që duan të antarësohen mund të vetë e ndryshme nga ajo e
njerëzve në vendet tashmë antarë të BE-së.
Ne e testojmë argumentin tonë me një kampion probabilistik të mbledhur me një sondazh
eksperimental në Shqipëri në verën e vitit 2015 nëpërmjet platformës digjiitale iziSurvey dhe
ndërtojmë një numër modelesh shpegimore probite të renditur, siç vjen në paketën statistikore
Stata me komandën oprobit. Ashtu siç edhe argumentojmë, ne gjejmë evidence të fuqishme
se trajtimi i pyetjes me mesazhin e BE-së sjell mbështetje më të madhe për të drejtat e grave.
Po ashtu, ne gjejmë se nëse mbështetja për BE-në është më e madhe, atëherë efekti i trajtimit
me mesazh të BE-së është më i madh por në këtë rast koefiçientëve β u mungon domethënia
statistikore.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Bashkimi Europian dhe Opinioni Publik

Literatura ekzistuese për rolin e BE-së në informimin e opinionit publik në vendet antare
rreth politikave apo qëndrimeve të BE-së për çështje të ndryshme priret të konvergojë drejt
konsensusit se qytetarët e vendeve antare të BE-së janë shumë pak të informuar dhe se ata i
kushtojnë shumë pak rëndësi qëndrimeve apo politikave të BE-së pë çështje të ndryshme
(Hix dhe Marsh, 2007, 2011; Hobolt et al., 2013; Schmitt, 2005; Vreese et al., 2006). Siç
edhe argumentohet, qeverisja e BE-së ka tejet dallim nga qeverisja vendase dhe publiku e ka
shumë të vështirë apo thuajse të pamundër që të ambientohen ose ta vlersojnë atë (de Vreese
et al., 2006; Follesdal and Hix, 2006; Hix and Marsh, 2007, 2011; Hobolt et al., 2013; Hobolt
and Tilley, 2014; Weber, 2011; Follesdal and Hix, 2006). Përkundrazi, studimet tregojnë se
qytetarët informohen për politikat dhe qëndrimet e BE-së nga qeveritë e vendit të tyre si edhe
nga partitë politike përkatëse (Brader et al., 2013 Druckman et al., 2013; Lupia and
McCubbins, 1998; Tilley and Hobolt, 2011). Një mungesë e tillë informimi solli ngurim të
qytetarëve në mbështetje të zgjerimit të BE-së në 2004 (Hobolt dhe Spoon, 2012, Hobolt dhe
Tilley, 2014, Semetko et al, 2000, Semetko dhe Valkenburg, 2000). Hobolti thotë se qytetarët
nuk reagojnë nga mesazhet e Bashkimit Europian.
E mengjithatë, përfundimet e mbërritura në vendet tashmë antare të BE-së mund të mos jenë
të përgjithësueshme në vende të tjerë që ende aspirojnë t’i bashkohen BE-së. Punime të
botuara sa fundmi tregojnë se mesazhi i BE-së ndikon ndjeshëm në ndryshimin e qëndrimeve
të njerëzve ndaj çështjeve në diskutim (Page 2017). Autori shqyrtoi dy mënyra në të cilat
qytetarët mund të zgjidhin mosmarrëveshjen midis paragjykimeve të BE-së dhe preferencave
të tyre lidhur me çështjet që janë në agjendën e BE. Së pari, ata mund të përshtatin vlerësimet
e tyre për një politikë të promovuar nga BE për t’u lidhur me mbështetjen e tyre për
anëtarësimin në BE ose pavarësinë. Së dyti, ata gjithashtu mund të përshtatin ata që mendojnë
se janë përgjegjës për kushtet objektive që kanë të bëjnë me këto politika, bazuar në
paragjykimet e BE-së. Nëse mbështetësit e pavarësisë së shtetit marrin informacion në lidhje
me kushtet e këqija, ata mund të fajësojnë rrethanat dhe kanë më pak gjasa të mbajnë qeverinë
e tyre përgjegjëse, në krahasim me ata që mbështesin anëtarësimin në BE.
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Studimi i Pejxhit, mbështetur në një sondazh experimental në Bosnje dhe Hercegovinë tregon
se njerëzit priren të tregojnë më shumë mbështetje për pagë të barabartë mes grave dhe
burrave kur iu kujtohet se kjo është një politikë e BE-së. Po ashtu, mbështetja më e lartë për
BE-në shoqërohet me pranimin e një roli më të madh të saj në administrimin e këtyre lloj
politikave në vend. Korniza e BE-së ndikoi në përkrahësit e pavarësisë, të cilët i dhanë më
pak përgjegjësi qeverisë së tyre për pabarazi në paga. Këto gjetje kanë implikime të
rëndësishme për literaturën ekzistuese. Argumenti se qytetarët janë tërësisht të
paqëndrueshëm ndaj BE-së, duket të jetë e pasaktë, edhe pse dëshmia e përgjegjshmërisë
është e kufizuar. Ky studim kontribuon në kërkimin mbi paragjykimet e BE duke pyetur
qytetarët nëse preferojnë pavarësinë nga BE, ku studimet e tjera të mëdha nuk e bëjnë këtë.
Evidenca empirike mbështet qëndrimin se qytetarët janë më të përgjegjshëm ndaj BE sesa
sugjerojnë hulumtimet ekzistuese sepse mbështetësit e pavarësisë së shtetit të tyre shfaqin
paragjykim ndaj pagës së barabartë, të cilën BE përpiqet të promovojë. Ndërkohë, ata që
mbështesin anëtarësimin në BE sillen ngjashëm kur reagojnë ndaj informacionit në lidhje me
pabarazinë në paga, pavarësisht nëse të intervistuarit kanë marrë kornizën e BE-së apo jo.
Sondazhet tregojnë nivele të larta të mbështetjes për parimin e pagës së barabartë midis grave
dhe burrave, por përkrahja për përgjegjësinë dhe zbatimin e qeverisë është më e dobët. Bërja
e politikave të BE-së dhe promovimi publik në lidhje me barazinë gjinore bashkëjetojnë me
regjimet patriarkale gjinore dhe realitetet në vendin e punës që diskriminojnë gratë. Nëse
promovimi i BE-së ka pasoja të paqëllimshme në aspektin e reagimit të publikut (dhe publiku
tashmë shfaq nivele të ulëta të mbështetjes për zbatimin në lidhje me pabarazinë gjinore),
atëherë BE duhet të përdorë kapacitetet e saj për t’i ndihmuar gratë drejtpërsëdrejti si pagimi
për të punësuar dhe trajnuar inspektorët që janë të nevojshëm për të hetuar dhe ndaluar
diskriminimin.
E megjithatë, gjetjet e Pejxhit i takojnë një mjedisi të caktuar e shumë specific socioekonomik
e politik siç është Bosnje dhe Hercegovina. Por çështja është se a mund të përgjithësohen
këto gjetje në Shqipëri? Vazhdimin i këtij punimi është një sprovë në këtë drejtim.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Studimi i Pejxhit (2017) hap një dritare mundësie për të parë tërheqjen e litarit midis joshjes
së BE-së dhe sjelljeve tradicionale shoqërore siç është përshembull diskriminimi ndaj grave
në shoqëritë ballkanike. Ky rajon më pak i zhvilluar dhe me probleme të shumta
socioekonomike dhe i ngërthyer në një kulturë shoqërore patriarkale priret të mos respektojë
të drejtat e grave. Në anën tjetër, kur shohim dëshirën që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor
për anëtarësim në BE dhe kur shohim prioritetin aq të lartë që ata i kanë dhënë shtetit për
anëtarësim në BE është e rrugës që të flasim për mundsinë e kapërcimit të këtij miti; mbi të
gjitha BE-ja është projekt i suksseshëm dhe afatgjatë stabilititeti (Hix 1999; Gabel 1998). Po
ashtu kemi një numër çdo ditë në rritje e më sipër konsiderojnë BE-në si një faktorë shumë
të rëndësishëm për vendosjen e paqes dhe stabilitetit (Hix 1999; Gabel 1998). Për shembull
Aalberts (2004) argumenton që BE ka arritur suksesshëm që përmes bashkëpunimit t’i
çrrënjosë dallimet tradicionale. Në rendin e kaluar ndërkombëtar, në kushtet e
shumëpolaritetit, ka qenë e mundur bashkëpunimi për periudha të gjata, kur objektivat e
përbashkëta lidhën fuqitë e mëdha së bashku në një kontratë shoqërore të cilën të gjithë u
pajtuan, jo nga altruizmi, por sepse u lejoi atyre të ruajnë statusin e fuqisë së madhe dhe të
sigurojnë interesat e tyre jetike Asnjë mjedis nuk mund të jetë më i përshtatshëm për krijimin
e një kontratë sociale të tillë sesa bashkëpunimi, kështu BE-ja shihet si instrument premtues
i mbrojtjës së të drejtave (Biscop and Renards 2010). Literatura e lartëcekur na shërben si një
bazament i fortë për argumentin tonë se qëndrimet e njerëzve për të drejtat e grave mund të
zbuten e të përmirsohën nëse ju kujtohet atyre se BE është vetë ajo e cila është mbëstetësi
kryesor i këtyre të drejtave. Dhe si rrjedhojë ne formojmë hipotezat pasuese:

Hipoteza 1: Mesazhi i BE-së sjell rritje të mbështetjes së njerëzve për të drejtat e grave.
Hipoteza 2: Mbështetja më e madhe për BE-në shoqërohet me mbështetje më të madhe për
të drejtat e grave.
Hipoteza 3: Besimi më i madh se kushtet e BE-së ndihmojnë demokratizimin shoqërohen
me mbështetje më të madhe për të drejtat e grave.
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3.1

Rast i Studimit

Ne i testojmë hipotezat tona me rastin e qëndrimeve të shqiptarëve ndaj të drejtave të grave.
Shqipëria mbetet ndër rastet më të mira për studim rreth mbështetjes për të drejtat e grave. E
kaluara me të drejtat e grave në Shqipëri, me theks të veçantë koha e komunizmit, duke mos
lënë anash as paragjykimet e ditëve të sotme, e bënë Shqipërinë rast tipik për studimin tonë.
Duke shikuar interesat e Shqipërisë për anëtarsim në BE do të përpiqemi të testojmë të
argumentin që ndikimi i këtyre interesave do të pasqyrohet edhe në mënyrën e tyre të
përgjigjes për të drejtave të grave.
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4

METODOLOGJIA

Ne i testojmë hipotezat tona me një kampion probabilistik të mbledhur përmes një sondazhi
eksperimental në verën e vitit 2015. Kampioni u mblodh nëpërmjet metodës së përzgjedhjes
së rastësishme të numrave [random digit dialing (RDD)] përmej platformës digjitale
iziSurvey. Popullsia jonë ishte popullsia e rritur e Shqipërisë ndërsa korniza e kampionit ishte
përcaktuar nga të rriturit që përdornin telefoni celulare. Ne kryem thirrje në dy rrjetet më të
mëdhenj të vendit, Vodafone dhe AMC të cilat kombinohen për 78% të përdoruesve të
telefonisë së vendit. Teknika RDD është ndër mundësitë më të mira që të kemi një mostër
propabiliteti sidomos në vende me mungesë të ndjeshme të shpërndarjës së linjave në mënyrë
të barabartë. Shqipëria ka një përdorim të gjerë të telefonisë celulare dhe vetëm dy rrjetet ku
ne e kryem sondazhin kanë një depërtim 180% të numrave aktivë, çka do të thotë se ka
individë që përdorin më shumë se një numër. Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2015, periudha
e sondazheve tona ka qenë 3,188,130 karta aktive SIM në një vend me një popullsi prej
2.800.138, me Vodafone që zotëron 47% të tregut dhe AMC me 31% (AKEP, 2016;
INSTAT, 2011). Me një sondazh që kryhet në 78% të tregut të telefonisë celulare, kemi besim
se kemi arritur në një shpërndarje shumë të mirë kampionit, pa dëshmi të dallimeve socioekonomike mes përdorsuve të rrjeteve të ndryshme të telefonisë celulare.
Ne e konsiderojmë kampionimin me RDD në Ballkan për të qenë superior ndaj teknikave të
tjera të marrjes së mostrave. Së pari, ai është superior ndaj metodave të marrjes së mostrave
derë më derë pjesërisht sepse modelet e banimit janë të komplikuara nga afërsia e banesave
me një familje dhe shumë familje dhe pjesërisht sepse në shumicën e komuniteteve ose
normat, struktura e familjes ose dyshimi shteti përjashton afrimin e njerëzve në shtëpitë e
tyre. Prandaj, një metodë e tillë do të krijonte paragjykime të forta dhe sistematike në mostër
(Peshkopia & Voss, 2016a, 2016b). Së dyti, ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, në shumicën e
vendeve evropiane, përfshirë Shqipërinë, ofruesit e telefonisë celulare përdorin një numër të
vetëm kodesh kombëtar, duke çliruar procesin e marrjes së mostrave nga çdo nevojë e
shtresimit që vjen me kodet e ndryshme të zonës së SHBA. Së treti, iziSurvey është
projektuar në mënyrë specifike, megjithëse jo ekskluzivisht, si një mjet për të lehtësuar
marrjen e mostrave RDD të celularëve. Përtej dizajnit të tij të lehtë për t'u përdorur dhe i lehtë
për t'u mësuar, iziSurvey ka disa tipare që e sigurojnë atë nga mashtrimet e një intervistuesi.
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Një nga më të rëndësishmet është se vetëm të anketuarit të cilët janë arritur përmes RDD
mund të shfaqen në të dhëna. Së katërti, pasi që Ballkani dhe hapësira e telefonisë celulare
shqiptare ende nuk janë pushtuar nga tregtarët e telefonave si intrusivisht si në rajonet e tjera
të botës, njerëzit vazhdojnë të jenë të hapur ndaj thirrjeve nga numrat e panjohur, duke rritur
kështu efikasitetin e anketës dhe duke eliminuar paragjykimet potenciale të mostrës.
Ne kontaktuam 4949 njerëz, dhe 2366 prej tyre vendosën të përgjigjen, pra një normë
përgjigje prej 57.37%. Për arsye të ndryshme, vetëm 2202 respondentë (45.9%) iu përgjigjën
pyetjes më të largët të shqetësimeve tona, gjë që është gjithashtu një pyetje që kap variablet
tanë të varur. Sondazhi krijoi vlera të zhdukura, disa prej të cilave ndodhën për shkak se të
anketuarit e tërhoqën vrojtimin krejtësisht dhe të tjerët sepse nuk iu përgjigjën asaj pyetjeje
të veçantë. Numri maksimal i vëzhgimeve për secilin nga variablat ishte 2366, duke përfshirë
variablat që matin moshën, gjininë, arsimin, përkatësinë fetare ose mungesën e tyre, dhe
punësimin në sektorët publikë dhe privatë, si dhe vetëpunësimin. Variablat e tjerë mbajnë më
pak vëzhgime (papunësia = 2365, banesa urbane / rurale = 2363, mbështetje për anëtarësimin
e vendit në BE = 2344, tendencat ekonomike të ekonomisë familjare = 2343, praktikë fe =
2321, ekonomi prioritare 2321, besim në politikanët e vendit = 2320 gjyqësia e vendit = 2319,
mbështetja për të drejtat e njeriut = 2316, prioritizimi për luftën kundër korrupsionit = 2304,
mbështetja për dënimin me vdekje = 2272, prioritizimi për luftën kundër krimit = 2266,
mbështetja për rivendosjen e dënimit me vdekje = 2272 dhe të ardhurat personale = 2158).
Ne përdorëm një variable të varur të kontrollit, të cilin e operacionalizuam me përgjigjet e
njerëzve se sa i mbështesin ata të drejtat e grave (Sa i mbështesni ju të drejtat e grave në
Shqipëri?); dhe një variabël të varur eksperimental, i cili operacionalizohet duke i shtuar
pyetjes së parë një trajtim nga BE-ja (Bashkimi Europian i konsideron të drejtat e grave sit ë
drejta të njeriut. Sipas normave të Bashkimit Europian, shoqëria jonë bëhet më e mirë nëse
të gjithë antarët e saj gëzojnë të drejta të barabarta. Sa i mbështesni ju të drejtat e grave në
Shqipëri?) Të dy variablat maten në një përgjigje në 4 shkallë 4, ku 0 = Jo në të gjitha; 1 =
pak; 2 = disi; 3 = shumë. Është e qartë se përgjigjet e tilla përfaqësojnë kategoritë e matjes
së qëndrimit sesa pikë fikse dhe të saktë të qëndrimit. Duket e arsyeshme që përgjimi në
pyetjet tona të studimit është një varg i vazhdueshëm i qëndrimeve dhe synimeve të
pakonceptuara (me vlera reale të qëndrimit që me sa duket variojnë nga -∞ deri në + ∞).
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Prandaj, modelet e rregulluara të probitit, siç vijnë në Stata me komandën oprobit do të ishin
ato më të përshtatshme për analizën multivariate të atyre qëndrimeve të supozuara të
shpërndara normalisht.
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PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Le ta fillojmë analizën statistikore me disa statistika përshkrimore. Ne e kemi
operacionalizuar mbështetjen e njerëzve ndaj të drejtave të grave si një variabël shkallor ku
të intervistuarit i janë përgjigjur pyetjes “Sa i mbështesni ju të drejtat e grave në Shqipëri?”
si në Tabelën 1. Në këtë tabelë gjendet shpërndarja e variablit të varur (mbështetje për të
drejtat e grave), ku 1186 ose 51.79% janë përgjigjur “shumë”, 343 ose 14.98% janë përgjigjur
“mesatarisht”, 167 ose 7.29% janë përgjigjur “pak” dhe 529 ose 25.94% janë përgjigjur
“aspak”.
Table 1 - Mbështetja për të drejtat e grave.

Sa i mbështesni të drejtat e
grave në Shqipëri?

Përgjigje

Përqindja

Aspak

594

25.94

Pak

167

7.29

Mesatarisht

343

14.98

Shumë

1186

51.79

Gjithsej

2290

100

Tabela 2 është pasqyra e kontigjencave për “Mbështetjen për të drejtat e grave” dhe
“Mbështetjen për anëtarsim në BE”. Tabela në fjalë tregon korrealacion të lartë në mes të dy
variablave. Këtë mësë miri na e tregon testi χ2, vlera p < .001 e të cilit na jep siguri që ta
hedhim poshtë Hipotezën 0 (H0) dhe të pranojmë Hipotezën 1 (H1) të bashkëlidhjes mes
variableve me 99% konfidencë.
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Table 2 - Tabela e kontigjencës për mbështetjen e të drejtave të grave dhe mbështetjes për anëtarësim në BE.
.
Mbështetja për anëtarsim në BE

Aspak

Mbështetja

Pak

për të drejtat
e grave

Mesatarisht

Aspak

Pak

Mesatarisht

Shumë

Gjithsej

34

43

103

407

587

1.50%

1.89%

4.54%

17.92%

25.85%

8

17

45

95

165

0.35%

0.75%

1.98%

4.18%

7.27%

20

20

81

221

342

0.88%

0.88%

3.57%

9.73%

15.06%

55

190

885

1177

2.07%

2.42%

8.37%

38.97%

51.83%

109

135

419

1,608

2,271

4.80%

5.94%

18.45%

70.81%

100%

Shumë

Gjithsej

47

Pearson chi2(9) = 38.9447 Pr = 0.000
Kendall’s tau-b = 0.504 ASE = 0.027

Tabela 3 përfshin modelet kryesore, ato shpjeguese. Në modelin e parë ndërtojmë parathëniet
për qëndrimin e njerëzve për mbështetjen ndaj të drejtave të grave, duke llogaritur vetëm këtë
variabël dhe variablet socioekonomike. Rezultatet na tregojnë se vetëm prirja ekonomike
(optimizmi ekonomik), të ardhurat personale dhe praktimi i fesë kanë rëndësi statistikore.
Teksa lidhja pozitive mes të ardhurave të larta dhe mbështetjes më të lartë për të drejtat e
grave (β = .06; p < .01), shkon në një drejtim të pritshëm shenja negative e lidhjes mes
mbështetjes për të drejtat e grave dhe optimizmit ekonomik (β = -.10; p < .01) ka nevojë për
shpegim të mëtejshëm. Ndërsa përsa i përket ndikimit të nivelit të praktikimit të fees në
variablin e varur, domethënia statistikore që gjejmë për këtë ndikim është e dobët (β = .05; p
< .10).
Në modelin e dytë në shtojmë edhe dy variable të tjerë, të cilët dalin të kenë mjaft ndikim,
përkatësisht besimi se kushtet e BE-së ndihmojnë demokratizimin dhe mbështetja për BEnë. Shohim që mbështetja për BE dhe variabli I besimit se kushtet e BE-së BE ndihmojnë në
demokratizim ka një lidhje të fuqishme, β = .10; p < .01 dhe β = .09; p < .01, përkatësisht,
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pra në nivelin 99% të sigurisë. Për të shkuar saktësisht aty ku duam, replikojmë edhe një here
Modelin 2 duke future në model variablin e trajtimit ekperimetal. Eksperimenti tregon lidhje
të fortë me 99% nivel konfidence, pseudo R2 rritet në .09 nga .01 sa ishte në dy modelet e
para dhe na bënë të kuptojmë se jo vetëm trajtimi eksperimental ka një ndikim të fuqwishëm
në përgjigjet e njerëzve, por edhe se ky model ka aftësi më të madhe shpeguese se modelet
pararendëse. Kjo na jep të kuptojmë se Eksperimenti ka rol shumë të madh në mbështetjen e
qytetarëve për të drejtat e grave, pra kemi dallim në përgjigje mes pyetjeve “Sa i mbështesni
të drejtat e grave?” dhe “Bashkimi Evropian cilëson si të rëndësishme të drejtat e
minoriteteve. Sa i mbështesni ju ato?”. Në thelb kjo tregon se kemi arsye studimi. Në modelin
4 kemi shtuar edhe variablin e përbërë i cili është shumëzimi i variablit të Eksperimentit me
atë të Mbështetjes për BE (Eksperimenti*Mbështetja për BE). Ky variabël nuk tregon ndonjë
lidhje të fortë statistikore (β = -.11; p > .1), kryesisht për shkak të multikolinearitetit të
fuqishëm mes tij dhe dy variableve përbërës. Megjithatë, shenja negative e koefiçientit të tij
β na bën të mendojmë se eksperimenti luan rol kryesisht kur mbështetja për antarësimin e
vendit në BE është më e vogël.

Table 3 - Modele probite të shpegimit të mbështetjes së shqiptarëve për të drejtat e grave
Probit i renditur
Variabli i pavarur: Mbështetja e të drejtave
të grave
Mosha

Gjinia

Residenca

Shkollimi

Musliman

Katolik

Ortodoks

Protestant

MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

Desc. Model

Predic. model

Predic. model

Predic. model

-.02

-.03

-.02

-.02

.02

.02

.02

.02

.07

06

.08

.09

.05

.05

.06

.06

.06

.07

.07

.07

.06

.06

.06

.06

.00

.00

.00

.00

.01

.01

.01

.01

.03

.01

.02

.01

.19

.19

.20

.20

.13

.13

.05

.05

.21

.21

.21

.21

-.02

-.03

.00

.00

.20

.20

.21

.21

.05

.06

.02

.02

12

Pa fe

.33

.33

.35

.35

.29

.26

.23

.22

.20

.21

.05

.05

.03

.03

.20
Praktimi i fesë

.05

*

.03
Prirja ekonomik

-.10

***

.03
Të ardhurat personale

.06
.02

BE ndihmon demokratizimin

-.11

***

.03
***

.06

.10
.03

Eksperimenti

.10

.10

BE-në*Eksperimenti

-.09

***

.06

***

.02
***

.11

***

.03
***

.03
1.25

*

.03
***

.03
***

.07
Mbështetja për

***

.02
***

.03
Mbështetja për BE-në

.06

.05
.03

.03
***

.02
.09

-.08

.21
*

.09

**

.04
***

.96

***

.21
.12
.08

-.11
.07
Observations

2051

2008

2008

2008

Preudo-R2

.01

.01

.09

.09

SHENIM: Modelet përdorin peshat pas-shtresëzuese të vetë pyetsorit. Gabimet standard janë me shkronja korsive
*** p < .01 ** p < .05 * p < .1
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KONKLUZA DHE REKOMANDIME

Rezultatet na sjellin mbështetje për hipotezat tona por po ashtu hapin edhe një sërë çështjesh
për diskutim. Për hipotezën e parë se mesazhi i BE-së sjellë mbështetje më të madhe për të
drejtat e grave, rezultatet tregojnë një nivel të madhë të konfidencës se kjo hipotezë gjen
mbështetje të forte në të dhënat tona. Ne këtë rastë ne kemi një probabilitet më të vogël se p
= 0.001 se ndërtimi i të njejtit model me të dhëna të popullsisë (dhe jo vetëm nga kampioni)
do të sillte një rezultat të ndryshëm. Ky në fakt ishte qëllimi kryesor i punimit, pra është
shumë e rendësishme që njerëzve t’u transmetohet mesazhi saktë. Për hipotezën e dytë se
mbështetja më e madhe për BE-në shoqërohet me mbështetje më të madhe për të drejtat e
grave, prapë kemi gjetje të mjaftueshme edhe këtë siguria është e lartë dhe edhe këtu kemi
evidencë të fortë empirike, prapë ne arrijmë të flasim për një konfidencë 99%. Hipoteza e
tretë se besimi më i madh se kushtet e BE-së ndihmojnë demokratizimin shoqërohen me
mbështetje më të madhe për të drejtat e grave po ashtu mbështetet fuqimisht. Njejtë si në
hipotezën e parë, edhe niveli i sigurisë është 99%. Përmes kësaj metode ne gjejmë se ata që
kanë besim më të madh se kushtet e BE-së ndihmojnë në demokratizimin e vendit janë të
prirur poashtu që të kenë mbështetje më të madhe për të drejtat e grave.
Ne pamë po ashtu se tre variable socioekonomike po ashtu tregonin domethënie statistikore
në ndikimin e tyre ndaj variablit të varur. Teksa ndikimi pozitiv i të ardhurave ekonomike
më të shumta në mbështetjen për të drejtat e grave shkon sipas literaturës ekzistuese se
përgjithësisht shtresat më të mirëqëna të popullsisë janë më të hapura ndaj normave liberale,
na ngjall interes fakti që optimizmi ekonomik sjell një mbështetje më të ulët për të drejtat e
grave. Arsyet mund të jenë të shumta, por arsyeja kryesore mund të jetë se ky optimizëm
ndoshta u përket shtresave shoqërore më periferike dhe se rritja e të ardhurave prej tyre
kërcënon mënyrën e tyre tradicionale të jetesës, një rend të trashëguar të hierarkisë patriarkale
familjare, dhe i bën të jenë më shumë të interesuar në mbrojtjen e kësaj mënyre të jetesës.
Në fund, nëse shohim me kujdes vërjemë që trendi ekonomik dhe të ardhurat personale kanë
shumë rol në pwrcaktimin e njerëzve rreth mbështetjes për anëtarësim në BE. Por ne nuk u
morrëm shumë me to sepse nuk ishin ato qëllimi i punimit tonë. Pastaj me konfidencë më të
zbehtë rol në këtë ndikim ka edhe praktimi i fesë. Përshembull tek trendi ekonomike
korealcion është negative (shenja minus) që do të thotë se atyre që iu është përkeqësuar
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gjendja ekonomike nga viti i kaluar mbështesin më shumë të drejtat e grave në Shqipëri.
Pastaj tek të ardhurat korelacioni është pozitiv, që do të thotë që ata që kanë të ardhura më të
mëdha në familjet e tyre mbwshtesin më shumë të drejtat e grave. Tek praktimi i fesë
korelacioni është pozitiv, që do të thotë ata që praktikojnë më shumë fenë mbështetënin më
shumë të drejtat e grave në Shqipëri. Që të trija kanë rolin e tyre në këto modele që do të
thotë se janë mundësi të mira për studime të mëtejme.
Synimi i këtij punimi ishte të kërkonte dhe shpegonte rolin që mesazhi i BE-së mund të ketë
në qëndrimin e njerëzve në vendet që duan të antarësohen në BE në mbështetje të disa
normave kyçe të BE-së dhe në rastin konkret, në mbështetjen për të drejtat e grave. Ne
zgjodhëm rastin e Shqipërisë, ndërtuam disa hipoteza dhe i testuam ato me të dhëna nga një
kapion probabilistic të dhënash nga një sondazh eksperimental që kemi zhvilluar në Shqipëri
në verën e vitit 2015. Ne gjetëm evidence të fuqishme empirike në favor të hipotezave tona,
përkatësisht që mbështejta për BE-në, besimi se kondicionaliteti i BE-së dhe trajtimi
eksperimental me një mesazh të BE-së sjellin përgjigje për mbështetje më të madhe për të
drejtat e grave në Shqipëri.
Disa pyetje vazhdojnë të mbeten, megjithatë, dhe ato kanë të bëjnë më shumë me mosgjetjet
se sa me gjetjet. Përshembull, ne nuk gjetëm ndonjë shenjë se më shumë shkollim ndikon në
mbështeje më të madhe për të drejtat e grave dhe kjo është shqetësuese dhe ngre mund të
ngrejë pikëpyetje për natyrën e shkollimit në Shqipëri. Po ashtu, ne nuk gjetëm evidence që
të tregojë se moshat e reja janë më shumë mbështetëse të të drejtave të grave dhe kjo ngre
një pikëpyetje tjetër: a po rritet në Shqipëri një brez i angazhuar në përqafimin e normave
dhe vlerave të atilla që do ta bëjnë atë shoqëri më përparimtare dhe prodhimtare? Së treti,
gjetjet tona na surprizuan me një korrelacion negativ mes optimizmit ekonomik dhe
mbështetjes për të drejtat e grave. Teksa shpegimi ynë në seksionin e mësipërm ishte thjesht
spekulativ, kërkim i mëtejshëm nevojitet që t’u përgjigjet këtyre tre çështjeve.
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